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Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида мавжуд бўлган меҳмонхона
хўжалигларининг маркетинги стратегияси ва уларнинг самарали фаолиятини
ташкиллаштиришда қўлланилиши мумкин бўлган тактикаларининг қисқача мазмуни
ёритилган.
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Аннотация: В статье приводятся краткие сведения о существующей стратегии
маркетинга в гостиничном хозяйстве возможная применяемая тактика в организации
эффективной деятельности.
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Abstract: The following article describes the marketing strategies of hotel economy and brief
descriptions of tactics which can be used for effective organizing the activity of hotels in the
Republic of Uzbekistan.
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Ўзбекистонда мустақиллик йилларидан амалга оширилган кенг кўламли
ислоҳотлар
натижасида
халқимизнинг
муносиб
ҳаёт
кечириши,
фуқароларимизнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш учун зарур шартшароитлар яратилди.
Ҳозирги кунда, иқтисодиётимизнинг барча соҳаларида кескин ўзгаришлар
амалга оширилиб, очиқ сиёсат асосида жаҳон иқтисодиётига интеграция жадал
суръатлар билан ўсиб бормоқда. Хусусан, туризм соҳасига берилаётган эътибор
жаҳон ҳамжамиятининг ҳам диққат эътиборида бўлмоқда. Ўзбекистон
Республикаси Президенти томонидан туризм соҳасини иқтисодиётнинг асосий
тармоғи сифатида ривожлантириш ва соҳани мамлакатнинг локомотив
тармоқларидан бирига айлантириш вазифаси қўйилмоқда. Шу ўринда, туризм
соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари белгилаб олиниши хусусан,
туризм ва туристик индустрияни ривожлантириш хозирги кунда асосий йўналиш
сифатида қаралмоқда[1].
Мамлакатимиз президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли фармонида ҳам туризм соҳасини ривожлантиришга
алоҳида урғу берилганлигини таъкидлашимиз мумкин.
2018 йилнинг ўзида туризм соҳасини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон
Республикаси Президенти томонидан 4 та фармон, 6 та қарор, 1 та фармойиш қабул
қилинди. Шунингдек 15 та Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
қарори, 2 та Ўзбекистон Республикаси фармойиши ва 1 та Давлат органларининг
қўшма қарори ҳамда 4 та давлат дастури қабул қилинди. 2016 йилдан 2019 йилгача
жами 14 та Президент қарори ва 9 та Президент фармони қабул қилинди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга
Мурожаатномасида: «Бизда туризм кўпинча қадимий шаҳарларимиз, тарихиймаданий
ёдгорликлар
доирасида
чекланиб
қолмоқда.
Ваҳоланки,
мамлакатимизнинг бетакрор табиати, миллий қўриқхоналар, тоғли ҳудудларда
туризмни ривожлантириш учун катта салоҳият мавжуд. Айниқса, тиббиёт туризми,
зиёрат туризми ва экотуризмни ривожлантириш нафақат иқтисодиёт, балки
ижтимоий соҳалар ривожига ҳам катта туртки беради. Вазирлар Маҳкамаси бир ой
муддатда 2019-2025 йилларда Туризмни ривожлантириш миллий концепциясини
ишлаб чиқиши ва ижросини таъминлаши зарур. Шу асосда 2025 йилда юртимизга
ташриф буюрадиган хорижий сайёҳлар сонини 7 миллион нафарга, туризм
экспортидан келадиган йиллик даромадни эса 2 миллиард долларга етказиш
лозим», деб соҳадаги йўналиш ва маррани кўрсатиб берди[2].
Мамлакатмизда хорижий туристлар оқимини кўпайтириш ва ички туризмни
янада ривожлантириш, сайёҳлик хизматларини яхшилаш ва турларини
кенгайтириш мақсадида туристик салоҳияти юқори бўлган жойларнинг
инфратузилмавий шароитларини замонавий талаблар даражасига етказиш бўйича
чора-тадбирлар белгиланди[4].
Ўз навбатида, туризм соҳасининг ажралмас қисми бўлган меҳмонхоналар ва
бошқа жойлаштириш воситаларининг тури ва шакллари кенгайиб бормоқда. Шуни
айтиш мумкунки 2018 йилда республикамизда жами меҳмонхоналар сони 904 тага
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етиб, бу кўрсатгич 2016 йилга нисбатан 1,8 мартага кўпайган. 2019 йилдаушбу
кўрсаткич 1200 тага етиши прогноз қилинмоқда.
Шу ўринда айтиш керакки, туризм соҳасига берилаётган эътибор ва
преферециялар туризм соҳасида бизнес юритувчи субъектлар сонининг кескин
ортишига олиб келди (1-жадвал).
Хизматлар сонини кўпайтириш ва уларнинг сифатини яхшилаш туристларга
меҳмонхоналарда хизмат кўрсатиш самарадорлигини беради. Туризм соҳаси
рентабеллигини оширишга олиб келади. Шу муносабат билан янги
турмаҳсулотларни ишлаб чиқишга имкон пайдо бўлади, ҳозирги кунда уларни
ишлаб чиқиш учун етарли даражада халқаро стандартларга мос келувчи сифатли
хизматлар етарли эмас.

(1-жадвал)
Ўзбекистон Республикасида туристларга хизмат кўрсатувчи субъектлар[3]

Хозирги кунда янги иқтисодий механизмни ташкил қилиш қуйидаги
вазифаларни амалга ошириш учун қулай шароитларни яратишни кўзда тутади:
- меҳмонхоналар учун замонавий халқаро стандартларга мос келувчи
мебеллар, жиҳозлар ишлаб чиқариш бўйича қўшма корхоналар тузиш ва бу борада
импортни камайтириш;
-халқ ҳунармандчилигини ривожлантириш, қадимги туркий жиҳозлар
шаклида ишланган кундалик туристик эҳтиёжлар учун товарлар ишлаб чиқиш
бўйича кичиқ корхоналар очиш ва уларга ёрдам бериш;
- кўнгил очиш индустриясини ташкил қилиш, дам олиш учун мўлжалланган
спорт-соғломлаштириш марказларини, табиий туристик оромгоҳларни, спорт
клубларини, казино, гольф ўйнаш учун мўлжалланган майдонларни ва шунга
ўҳшаш марказларни ташкил қилиш;
- реклама фаолиятини кенгайтириш ва реклама маҳсулотларининг сифатини
ошириш, тегишли босмахона базасини барпо қилиш, аудио, видео, нашриймаҳсулотларни яратиш;
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- маҳсус белгига эга бўлган эсдалик маҳсулотлари, спорт жиҳозлари, туристик
анжомларни ишлаб чиқариш бўйича хусусий ва қўшма корхоналарни ташкил
қилиш;
- туризм соҳасидаги корхона ва ташкилотларнинг ташқи иқтисодий
фаолиятларини йўлга қўйиш орқали хорижий инвестицияларни жалб қилиш,
туризм иқтисодиётига бевосита сармояларни олиб келиш учун имтиёзлар,
кафолатлар тизимини ва тегишли солиқ тартибини жорий қилиш;
- мавжуд моддий-техник базани халқаро андозалар даражасига олиб чиқиш
учун таъмирлаш ишларини олиб бориш;
- катта бўлмаган, 100-150 та ўринга мўлжалланган меҳмонхоналарни кўриш,
бу маҳаллий ресурслардан тўлиқ фойдаланиш, лойиҳаларни молиялаштириш
масалаларини соддалаштиради.
Ҳар бир корхона кўзда тутилмаган ҳаражатлар учун маблағларга эга бўлиши
ўта муҳимдир. Туризм маркетинги ҳар бир мамалакат ёки ҳудуд учун муҳим
аҳамиятга эга (2-жадвал). Маркетинг ёрдамида потенциал туристлар тегишли худуд
нима таклиф эта олиши туғрисида маълумотга эга бўлади ва шундан кейин уларда
ушбу худудга ташриф этиш истаги пайдо бўлади.
(2-жадвал)
Ўзбекистондаги туристик компанияларнинг вилоятлар бўйича тақсимоти[2]

Бозорни режалаштириш умумий жараёнинг бир элементи ва унинг туристик
маҳсулот ишлаб чиқиш билан алоқаси сифатида тушуниш лозим. Маркетинг
фаолияти айнан бир нечта йўналишларини ўз ичига олади. Буларга маркетинг
мақсадларини белгилаш, маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш, реклама –
ахборот дастурини ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш, шунингдек туристлар
учун маълумотлар хизматини ташкил этиш киради. Бозорни режалаштириш
алоҳида ёки халқаро ва ички туристлар билан биргаликда амалга оширилиши
мумкин. Ҳар томонлама ва комплекс режалаштириш жараёнида маркетинг
соҳасидаги вазифалар жалб килинадиган туристларнинг турлари ва миқдори нуктаи
назаридан бозор мақсадлари кўринишини олади.
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Бозор мақсадлари одатда беш йиллик даврлар учун белгиланади ва
туристларнинг тури, ташриф муддатларининг ўртача давомийлиги, уларни юборган
мамалакат ёки халқаро худудлар ва бошқа хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда
ташрифларнинг тахминий сон кўринишида ифодаланади.
Президентнинг 2019 йил 5 январдаги қарори билан 2019 йилнинг 1
февралидан қўшимча 45 давлат бўйича визасиз режим жорий қилинади ва 15
мартдан электрон виза тақдим этиладиган мамлакатлар сонини 76 та давлатга
етказиш кўзда тутилди. Бу эса юртимизга кирувчи сайёҳларнинг кескин ортишини
кўрсатади. Мамлакатимизга келадиган узоқ хорижий туристларнинг ҳолатини
таҳлил қиладиган бўлсак, узоқ хорижий туристларнинг сони ҳам ортган. 1-расм
маълумотларидан кўриниб турибдики, 2018 йил давомида келган 326 мингдан ортиқ
узоқ хорижий туристларнинг таркибида энг катта улуш Туркия ҳиссасига тўғри
келиб, 41299 нафар Туркия фуқаролари юртимизга турист сифатида ташриф
буюрган. Иккинчи ўринда Хитой Халқ Республикаси фуқаролари келган бўлиб,
уларнинг сони 27269 нафарни ташкил этган.
1-расм. Ўзбекитонга узоқ хорижий давлатларидан келаётган туристлар сони
бўйича маълумот [3]

Мамлакатимизга келаётган туристлар сонининг ўсиши ўз навбатида туризм
хизматлари экспортининг ортишига олиб келмоқда.
Туризм соҳасига киритилаётган инвестициялар самарадорлигини оширишга
алоҳида эътибор қаратиш баробарида туризм соҳасидаги бизнес субъектларининг
инвестицион салоҳиятини кенгайтириш ва инвестицион жозибадорлигини ошириш
мақсадида хориж тажрибасида учрамаган катта имтиёзларга алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2019 йил 5
январда қабул қилинган қарор билан Ўзбекистонда меҳмонхоналар қурилиши
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жадаллик билан олиб борилишини таъминлаш мақсадида 50 та ўриндан кам
бўлмаган уч юлдузли меҳмонхона қурган инвесторларга меҳмонхонадаги ҳар бир
номерга сарфланган харажати учун 40 миллион сўм ва 100 ўриндан кам бўлмаган
тўрт юлдузли меҳмонхона қурган инвесторларга меҳмонхонадаги ҳар бир номерга
сарфланган харажати учун 65 миллион. сўм субсидия берилиши белгиланди. Бундан
ташқари, уч юлдузли дастлабки 50 меҳмонхонага ҳар бир номер учун йилига 200
доллар ва тўрт юлдузли 30 меҳмонхонага ҳар бир номер учун йилига 400 доллар
миқдорида компенсация тўланади. Масалан, 100 та номерга эга меҳмонхона учун
бир йилга 40 минг доллар компенсация тўланади. Қарорда яна Ўзбекистонда 2022
йилнинг 1 январига қадар 50 мингта қўшимча меҳмонхона ўрни яратилиши
белгилаб берилди.
Туризм соҳасидаги яъна бир жиҳат шундаки баъзи туризм бозорлари
белгиланган жойлар комбинацияларига йўналтирилган бўлиши мумкинлигидадир.
Бунда туристлар бир нечта мамлакатларга саёхат доираси бирор мамлакатга
ташриф этишади. Бошқа туризм бозорлари эса фақат битта мўлжалланган жойга
йўналтирилган бўлиши мумкин.
Ривожланган туристик марказларда маркетинг мақсадлари бозор
турларининг ўзгариши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундай мақсадларни
диккатга сазовор жойлар, объектлар ва хизматлар билан боғлиқ туристик
маҳсулотдаги тегишли ўзгаришлар мослаштириш талаб этади[5].
Маркетинг стратегиясида бозор мақсадларига эришишнинг прициплари
ифодаланади. Бундай стратегияда қуйидаги элементларни ўз ичига оладиган яъни
маркетинг табиат умумий, қизиқишлари бир хил бўлган туристлрга йўналтирилган,
туризм бозорларининг ўзига хос турларига йўналтириш, реклама – ахборот
усулларининг асосий кўринишларига қараб қўллаш лозим. Масалан,
туроператорларга, туристеъмолчиларга ёки бу тоифаларнинг иккалаларига
биргаликда мўлжалланган бўлиши мумкин. Вақт бўйича режалаштириш ёки
реклама – ахборот тадбирлари бозорнинг муайян турлари ёки мамалакатларга
нисбатан устиворлигини белгилаш хамда вақт бўйича режалаштириш туристик
объектларнинг фойдаланишга киритилиш муддатларига боғлиқдир.
Маркетинг стратегияси ўзок вақтга мўлжалланган ёки қисқа вақтга
мўлжалланган мақсадлар билан ҳам боғлиқ бўлиши керак. Шунинг натижасида бир
томондан ўзок муддатга мўлжалланган мақсадларга эришиш учун, иккинчи
томондан эса қисқа муддатга мўлжалланган мақсадларни режалаштириш учун асос
яратилади. Маркетинг стратегиясини тез–тез қайта кўриб чиқиш лозим. Лозим
топилганда, бозор йўналишларига ва туристик маҳсулот эволюциясидаги ҳар
қандай ўзгаришларга қараб тегишли ўзгартиришлар киритилиши лозим.
Ўзбекистон туризм соҳасини ривожлантириш ҳамда соҳага инвестицияларни
жалб этиш учун ҳозирги кунда мавжуд барча имкониятларни сафарбар этиш ва
жаҳон ҳамжамияти учун барча йўналишларда очиқ сиёсат йўлини танлади. Бу
борада амалга оширилаётган ишлар иқтисодиётимиз барқарорлиги, инвестицион
муҳитнинг жозибадорлиги ва шу орқали халқ фаровонлигининг ортишига хизмат
қилади.
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